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Early	  Life
“My	  family	  hates	  tattoos.	  They	  very	  strict…	  and	  serious.	  Old	  minds….	  
Traditional.	  My	  dad	  is	  professor	  of	  university.	  My	  mother	  is	  a	  teach	  (of	  Japanese	  to	  
foreigners).	  They	  like	  western	  things,	  but...	  hate	  tattoos	  and	  piercings.”
“I	  (went	  to	  England	  with	  my	  family	  when	  I)	  was	  fourteen.	  Not	  my	  
choice,	  it	  was	  my	  dad’s	  job	  for	  research	  to	  (go)	  to	  England	  university…	  I	  couldn’t	  
speak	  English,	  any…	  just	  ‘hello’	  and	  ‘thank	  you’...	  ‘I	  don’t	  understand’...	  so	  then	  I	  
would	  draw	  some	  stuff	  as	  a	  hobby,	  and	  I	  could	  show	  a	  picture.	  It	  was	  easy.	  ..	  Some	  
students	  in	  one	  class	  showed	  the	  teacher	  ‘hey,	  I	  got	  a	  tattoo	  from	  London!’	  and	  
the	  teacher	  said	  ‘ah,	  yeah,	  I	  have	  (one)	  too!’	  What	  what	  what?!	  A	  fourteen	  year	  
old	  girl	  can	  have	  a	  tattoo!	  And	  teachers!”
“(Coming	  back	  to	  Japan)	  wasn’t	  so	  difficult,	  but	  I	  felt	  something	  
strange…	  In	  London,	  I	  was	  stressed	  only	  about	  the	  language.	  Other	  things	  were	  
fine.	  -­‐ Ah,	  language	  and	  food!	  That	  was	  my	  problem.	  But	  other	  things	  were	  very	  
good	  for	  me.	  Better	  than	  Japan.	  When	  I	  went	  back	  (to	  Japan),	  I	  felt	  a	  little	  bit	  
stress	  free	  because	  I	  could	  say	  everything	  to	  people	  and	  they	  understand.	  But	  even	  
in	  Japanese	  I	  can’t	  tell	  people	  (things	  honestly).”
Rebellion	  &	  Independence
“I	  made	  a	  lot	  of	  trouble	  in	  junior	  high	  school.	  Every	  teacher	  hated	  
me!	  …	  worst	  things	  I	  did	  (were)	  smoking,	  drinking…	  I	  started	  smoking	  in	  Japan.	  
…	  Too	  much	  stress!	  I	  was	  stupid!”
“My	  first	  tattoo	  was	  (done)	  by	  myself	  with	  a	  pin	  and	  needle…	  with	  
no	  stencil.	  …	  after	  that,	  I	  (learned)	  there	  was	  a	  tattoo	  machine.	  ‘Oh	  my	  god...	  I	  
should	  get	  it!‘“
“My	  first	  official	  tattoo	  is	  from	  London.	  When	  I	  was	  a	  student	  of	  
the	  fashion	  school,	  I	  had	  another	  chance	  to	  go	  to	  London	  and	  France	  (for	  
maybe	  one	  week).	  I	  found	  a	  tattoo	  (artist)	  I	  really	  liked	  in	  London	  when	  I	  was	  
14.	  I	  got	  it	  in	  Camden.	  I	  drew	  by	  myself	  a	  squirrel…	  ‘anything	  was	  okay!’	  I	  
thought	  when	  I	  went	  to	  a	  tattoo	  shop	  (to	  ask	  for	  one).	  But	  I	  didn’t	  like	  the	  
designs,	  so	  I	  asked	  the	  counter	  girl	  (if	  I	  could	  draw	  my	  own	  design).”
“(I	  decided	  to	  be	  a	  tattoo	  artist)	  when	  I	  was	  17.	  …	  I	  don’t	  know	  
why,	  but	  the	  first	  time	  I	  saw	  a	  tattoo	  machine	  and	  a	  piercer,	  (when	  they)	  
explained	  (the	  machines),	  I	  (thought)	  ‘I	  wanna do	  it!’	  So	  I	  just	  tried	  to	  be	  a	  
tattoo	  artist	  then.”
“First,	  I	  learned	  from	  a	  piercer,	  but	  I	  stayed	  there	  a	  very	  short	  time	  
(and	  then)	  did	  it	  myself.	  I	  bought	  some	  equipment,	  but	  I	  found	  my	  friend’s	  
tattoo	  was	  so	  beautiful	  and	  colorful,	  (I	  asked)	  ‘where	  did	  you	  get	  it?’,	  so	  she	  
told	  me	  the	  shop	  was	  good	  and	  I	  went	  there	  and	  that	  (was)	  my	  master	  (to	  learn	  
tattooing),	  Mr.	  Izumo.	  I	  told	  my	  family	  (I	  was	  going)	  to	  Kasugai	  to	  work	  for	  Mr.	  
Izumo to	  learn	  tattooing,	  so…	  bye	  bye.”
“My	  first	  years	  (as	  a	  tattoo	  artist,	  I	  was)	  poor.	  Had	  no	  money.	  A	  lot	  
of	  tattoos.	  No	  money.	  But	  I	  think	  I	  was	  happy	  because	  I	  had	  customers.	  Many	  
many	  people	  trying	  to	  be	  tattoo	  artists,	  they	  quit	  because	  no	  customers.	  They	  
don’t	  have	  enough	  chances	  to	  get	  connections.”
Later	  Involvement	  with	  Visual	  Kei
“The	  first	  time	  Mr.	  Tsuzuku (the	  singer	  of	  Mejibray*,	  a	  visual	  kei
band)	  came,	  he	  was	  my	  friend’s	  friend…	  so	  he	  introduced	  Mr.	  
Tsuzuku (to	  me)	  after	  midnight.	  He	  wrote	  to	  me	  ‘hey,	  (my	  friend	  
wants)	  a	  tattoo,	  are	  you	  still	  in	  the	  shop?’	  and	  I	  said	  yes.	  So	  he	  
came!	  I	  didn’t	  know	  he	  was	  a	  band	  man,	  or	  what	  Mejibray was	  
even.”
“Mejibray fans	  (wanted	  to	  learn	  tattooing	  from	  me)	  thinking	  with	  
strange	  minds	  that	  if	  they	  were	  tattoo	  artists	  they	  can	  have	  
friendships	  with	  bandmen.	  I	  (wouldn’t)	  recommend	  (them).	  ‘No,	  
no,	  go	  away!’...	  (a	  lot	  of	  people	  come	  to	  me	  because	  of	  Mejibray)...	  
I	  love	  them.”
“(Underground	  movements	  like)	  visual	  kei or	  punk	  people	  love	  
tattoos.”
*	  Uri	  has	  done	  the	  tattoo	  work	  for	  both	  the	  singer	  (Tsuzuku)	  and	  
drummer	  (Meto)	  of	  Mejibray.	  She	  has	  also	  appeared	  in	  one	  of	  their	  
music	  videos.
Early	  Visual	  Kei	  Influence
“(Visual	  kei)	  culture...	  started	  in	  the	  90’s	  in	  Japan.	  Before	  that,	  we	  
(didn’t)	  have	  (that)	  kind	  of	  style.	  Only	  punk	  or	  hardcore	  and	  rap.	  
But	  people	  (hated	  those	  vkei boys’)	  makeup.	  That	  might	  be	  like	  gay	  
or	  something.	  It	  (was)	  weird.	  But	  I	  loved	  it.”
“In	  Japan,	  X-­‐Japan	  started…	  the	  vkei movement.	  I	  loved	  hide	  (the	  
guitarist	  of	  the	  band).”
“You	  know	  hide’s	  band	  Zilch…	  I	  took	  my	  name	  (on	  SNS	  from	  the	  
song)	  Electric	  Cucumber.”
“When	  I	  was	  ten	  years	  old,	  I	  found	  Dir	  en grey	  and	  Japanese	  vkei.	  
So	  I	  started	  to	  see	  the	  makeup	  or	  drawings	  like	  their	  fashion…”
“When	  I	  was	  16	  or	  17	  I	  left	  visual	  kei culture	  because	  I	  thought	  it	  
(became)	  boring.	  Every	  band	  (was)	  like	  Dir	  en grey.	  (Dir	  en grey)	  
went	  to	  a	  major	  label	  and	  they	  took	  their	  makeup	  off,	  so	  it	  was	  
boring.”
Jackpot	  to	  Spacecucumber
“My	  master	  introduced	  (me	  to)	  a	  big	  shop,	  Jackpot	  Tattoo.	  Other	  tattoo	  
artists	  quit	  to	  make	  their	  own	  shops,	  so	  I	  was	  the	  only	  one	  (working)	  in	  Jackpot	  
Tattoo.	  It	  was	  so	  hard.	  I’d	  just	  started	  tattooing	  one	  or	  two	  years	  (ago)	  and	  every	  
customer	  came	  to	  me…	  (In	  my	  first	  year	  in	  Jackpot)	  each	  day	  I	  had	  at	  least	  two	  
people…	  too	  busy.	  I	  just	  woke	  up,	  went	  to	  the	  shop,	  took	  a	  shower,	  made	  designs,	  
drawing	  drawing	  drawing...	  and	  went	  to	  sleep.	  …	  I	  did	  that	  maybe	  four	  or	  five	  years.	  
Even	  now,	  busy.”
“I	  left	  (Jackpot	  Tattoo)	  because	  I	  was	  too	  busy.	  …	  I	  couldn’t	  sleep,	  I	  
couldn’t	  eat…	  I	  wanted	  to	  leave	  and	  start	  a	  new	  shop	  here,	  but	  (I	  had	  a	  car	  
accident.).	  So	  I	  broke	  my	  neck	  maybe	  three	  or	  four	  years	  ago.	  So	  that	  was	  very	  very	  
bad.	  I	  was	  stopping	  at	  the	  drugstore…	  and	  my	  engine	  was	  off…	  and	  suddenly	  old	  lady	  
just…	  so	  for	  maybe	  two	  years,	  my	  hands	  (were)	  shaking.	  I	  couldn’t	  do	  my	  job	  enough.	  
But	  I	  just	  used	  painkillers	  and	  (then)	  no	  (more)	  shaking.	  So	  then	  I	  just	  worked	  
(anyway).	  I	  have	  to.	  I	  had	  to	  eat.”
“I	  had	  experience	  with	  Jackpot	  Tattoo,	  so	  I	  just	  stole	  what	  they	  (were)	  
doing.	  I	  got	  this	  place,	  and	  I	  opened.	  I	  told	  my	  friends	  and	  customers	  and	  they	  
(found)	  me.	  I	  had	  to	  make	  myself	  very	  colorful.	  So	  here	  I	  am!”
Moving	  Forward
“Most	  people	  look	  at	  me	  strangely.	  But	  in	  Osu,	  (there	  are)	  many	  
many	  tattoo	  shops	  (now),	  (so	  it’s)	  fine.	  But	  it’s	  a	  very	  very	  special	  place.	  If	  I	  go	  to	  
Sakai,	  people	  say	  ‘what?!’	  I’m	  like	  a	  freak.	  That’s	  fine.	  I’m	  a	  circus.”
“(My	  customers	  are)	  usually	  foreigners,	  young	  women…	  now,	  these	  
days,	  after	  (women)	  have	  children	  and	  they	  grow	  up,	  so	  (when	  they’re)	  like	  40,	  
50…	  they	  see	  kpop,	  pop	  stars’	  tattoos…	  and	  they	  come	  to	  see	  me	  (for	  the	  same	  
one).”
“I	  can’t	  change	  older	  people’s	  minds,	  but	  younger	  people	  think	  
(tattoos)	  are	  very	  fashionable.	  …	  On	  Instagram,	  girls	  see	  tattoos.	  They	  have	  more	  
exposure	  to	  things	  abroad,	  and	  they	  want	  them.”
“If	  you	  give	  Japan	  a	  good	  thing,	  we	  can	  make	  it	  better.	  Give	  an	  
airplane,	  we	  can	  make	  a	  better	  one.	  Give	  a	  car,	  we	  can	  make	  a	  better	  one.	  But	  
we	  can’t	  have	  original	  style.	  No	  imagination,	  just	  working	  hard.	  Kabuki	  rock,	  vkei
and	  tattoos	  are	  Japanese	  original	  things.	  We	  should	  be	  proud	  of	  them.”
Project	  Proposal
This	  poster	  provides	  the	  framework	  of	  what	  I	  would	  use	  as	  the	  first	  in	  a	  series	  of	  interviews	  and	  information	  I	  would	  provide on my	  website.	  This	  
would	  serve	  in	  order	  to	  both	  entertain	  audiences	  with	  tattoo	  artist	  Uri's	  unique	  energy	  inform	  my	  audience	  of	  the	  culture	  and societal	  stigma	  
surrounding	  tattoos	  in	  Japan.	  Moreover,	  this	  narrative	  provides	  a	  powerful	  feminist	  aspect	  in	  terms	  of	  the	  struggles	  and	  successes	  of	  being	  an	  
independent	  female	  tattoo	  artist	  in	  the	  thriving	  hub	  of	  Osu-­‐Kannon,	  Nagoya.	  This	  narrative	  also	  tackles	  the	  issue	  of	  the	  recent	  developments	  facing	  
tattooing	  that	  seek	  to	  threaten	  artists	  such	  as	  Uri	  and	  seeks	  to	  drive	  them	  underground.	  I	  can	  find	  no	  website	  that	  offers	  such	  insight	  as	  this	  narrative	  
provides	  or	  offers	  a	  thorough compilation	  of	  the	  culture	  of	  tattooing	  in	  Japan	  and	  the	  challenges	  foreign	  tourists	  might	  face	  -­‐ much	  less	  in	  English.
With	  the	  Olympics	  coming	  to	  Tokyo	  in	  2020,	  a	  spotlight	  will	  fall	  onto	  the	  heart	  of	  Japan	  as	  millions	  of	  tourists	  and	  athletes from	  around	  the	  world	  
come	  together	  for	  the	  games.	  Few	  are	  aware	  of	  the	  limitations	  they	  may	  face	  based	  solely	  on	  their	  tattoos,	  their	  means	  of	  expression.	  According	  to	  a	  
Harris	  Poll	  taken	  in	  October	  2015,	  as	  of	  then,	  3	  out	  of	  5	  Americans	  have	  tattoos	  -­‐ and	  this	  number	  is	  only	  growing.	  This	  does	  not	  take	  into	  account	  
the	  rest	  of	  the	  world.The audience	  for	  such	  a	  project	  is	  as	  wide	  and	  varied	  as	  tattoo	  art	  itself.	  Young	  or	  old,	  for	  the	  love	  of	  a	  pop	  star	  or	  for	  the	  sake	  
of	  their	  own	  expression,	  athlete,	  tourist,	  Japanophile,	  there	  is	  no	  limit	  to	  the	  type	  of	  individual	  who	  may	  take	  interest	  in	  such	  a	  project.	  Furthermore,	  
the	  popularity	  of	  my	  project	  will	  be	  tracked	  through	  social	  media	  such	  as	  Twitter,	  Facebook,	  and	  Instagram	  where	  traffic	  is	  easily	  monitored.	  I	  can	  
ally	  myself	  with	  such	  avenues	  such	  as	  Japan	  Society	  in	  Manhattan,	  the	  tattooing	  community	  and	  their	  conventions,	  and	  even	  the savetattooing.com
movement.
Gender	  and	  Age	  in	  Tattoo	  
Culture:
“In	  Japan	  (for	  tattoo	  artists),	  age	  is	  very	  
important.	  And	  (whether	  you’re	  a)	  man	  or	  
woman	  is	  still	  important.	  I	  can’t	  go	  and	  say	  
‘hello!’	  to	  the	  higher	  stage	  (tattoo	  artists)	  even	  
if	  their	  careers	  are	  less	  than	  (mine).”
“People	  think	  men	  are	  stronger	  than	  women	  
(in	  tattooing).	  Sometimes…	  now	  is	  fine,	  but…	  
people	  chose	  the	  artist	  without	  seeing	  the	  
pictures,	  just	  deciding	  ‘no	  no	  the	  old	  guy	  is	  the	  
best,	  he	  must	  have	  the	  skills	  for	  tattoos’.”
